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FALENDERIMI
Për tri vite studimi që isha pjesë e këtij fakulteti, ishte mjaft sfiduese por njëkohësisht edhe
shumë frytdhënëse që unë të filloj hapat drejt suksesit, drejt asaj qfarë unë kam ëndërruar
gjithmonë, të jem i lirë që mendimet e mia të arkitekturës t’i shpalos ndaj të tjerëve, e për këtë
arritje, që unë sot jam këtu, falenderoj stafin e “UBT” – së, e në veqanti profesorin Arbër Sadiku,
i cili gjithmonë ishte i gatshëm të më ndihmoj rreth asaj se si të frymëzohem e që t’i jap “jetë”
arkitekturës dhe menyrës se si duhet projektuar.

Poashtu, falenderoj familjen time që më përkrahën gjithomonë, ata janë mbështetesit më të
dashur për mua, janë pika kryesore i çdo fillimi për mua.
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ABSTRAKTI
Në këtë punim jam munduar të shfrytëzoj të gjitha njohuritë e mia, atë se qfarë unë kam marrë
deri më tani, që këto njohuri të reflektohen në një objekt mjaft të rëndësishëm siq është shkolla e
mesme e muzikës, në të cilën formësohen e ngriten gjenerata që kanë ndjesi artistike e kreative,
mirëpo krejt qka ju nevojitet këtyre nxënësve është që ata të kenë ambiente të përshtatshme, si
dhe të llojllojshme që ata të gjejnë veten e tyre.

Për të gjitha këto, jam munduar që brenda këtij objekti të ndaj hapësira të caktuara, më të gjitha
drejtimet, që të gjithë nxënësit të ndjejnë kënaqësinë e punës, e mbi të gjitha secili nxënës të
ndjehet rehat e të jetë i lirë me qdo gjë që ai dëshiron të merret, duke mos i penguar asnjëherë
njëri-tjetrit.

E gjithë kjo punë që do e prezantoj sot, është punuar me shumë përkushtim dhe shumë detajisht,
ngase te kjo shkollë ka shumë rëndësi mënyra se si punohet, e si praktikohen gjërat, prandaj edhe
ambienti që krijohet në këtë shkollë luan një rol jashtëzakonisht me shumë vlerë.
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HYRJE
Shkolla e mesme e muzikës është shkollë që mbledh nxënësit e orientuar drejt artit të muzikës,
ku përmes ketij punimi që do e prezantoj, janë krijuar mundësitë për formimin muzikor dhe
artistik, fillimin e karrierës në muzikë, ku për qdo drejtim janë të specifikuara klasat, që të jenë të
përshtatshme për secilin prej tyre, sepse komoditeti i cili i ofrohet qdo nxënësi do të ndikojë në
arritjen e tyre mësimore.
Duke marrë parasysh se në shkollën e muzikës, është mjaft e rëndësishme mënyra se si punohet,
atëherë medoemos thelbësore është pjesa grafike në të cilën përfshihen përmasat, orientimi,
kuotat e nivelit në planin horizontal dhe atë vertikal, pastaj pjesa vizuale që paraqet përdorimin e
elementeve dhe teknikave të veqanta estetike të cilat e pasurojnë dizajnin arkitektonik duke bërë
që brendësia e objektit të reflektohet jashtë.
Secila pjesë e këtij punimi është punuar me shumë kujdes e shumë përkushtim, duke e ditur se
kjo shkollë ka një rëndësi jashtëzakonisht të veqantë, ngase është motivim dhe inspirim i qdo
nxënësi që është pjesë e kësaj shkolle, e duke përcjellur gjeneratë pas gjenerate, me artista të
mëdhenj që do të jenë pastaj shembull tek njerëzit e tjerë.
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1.HISTORIKU

Para zhvillimeve profesionale të muzikës klasike në Kosovë kishte aktivitete te ndryshme
amatore të cilat do të ishin paraprirje për zhvillimet e mëtutjeshme, siç ishin aktivitetet e orkestra
frymore "Bashkimi" në Shkup, orkestra frymore e Gjakovës e udhëhequr nga Palok Kurti, the
boarding school "Kosova" në Krumë, banda e fanfarave "Kosova" ne Kukës dhe kisha katolike
Shqiptare Prizren.
Radiostacioni i parë që u hap në Prizren më 1945 ishte njashtu i rëndësishëm për arsye se
Muzika klasike për një kohë të gjatë ishte e lidhur ngushtë me institucione.

1.1.

Nismat e para

Muzika klasike në Kosovë i pa zhvillimet e para ne vitet 1940 me veprimtarinë krijuese të
kompozitorëve shqiptarë te Kosovës.
Kjo është poashtu edhe koha kur u formuan korit dhe orkestrës kamertale te shoqërisë kulturoroartistike Agimi më 1944 dhe hapjes se shkollës së parë të muzikës në Prizren më 1948.
Veprimtaria krijuese e muzikës klasike ne Kosovë fillimisht ishte me vepra korale a kapela që
ishin përpunime të materialeve muzikës folklorike. Megjithëse disa nga këto vepra korale ishin
origjinale ato bazoheshin në tema nga folklori.
Pas shkollës së parë ne Prizren më 1948, pasoi dhe një shkollë tjetër në Prishtinë më 1948.

1.2.

Qëllimi i shkollës së muzikës profesionale

Shkollat e mesme të muzikës në Kosovë janë dizajnuar në mënyrë të tillë që në radhë të parë të
shërbejnë për edukimin muzikor dhe përgatitjen e nxënësve për shkollimin e mëtejmë në
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arsimimin e lartë. Në këtë kuptim nxënësit që përfundojnë këtë shkollë janë në pjesën më të
madhe të përcaktuar për shkollim universitar në muzikë, prandaj shkolla paraqet vetëm një hallkë
në shkollimin e mëtejmë. Nxënësit e mirë arrijnë më lehtë të pranohen në shkollim të mëtejmë
pas përfundimit të kësaj shkolle.

2. Shkolla muzikore profesionale

Ideja kryesore e shkollimit për profilet në lëminë e muzikës është zhvillimi i muzikalitetit, dhe
më konkretisht i aftësive muzikore qoftë interpretuese qoftë atyre perceptuese dhe krijuese.
Përveq lëndëve mësimore që i kushtohen konkretisht zhvillimit muzikor të nxënësve në tri
aspektet e lartpërmendura, shkollimi muzikor profesional kontribon në zhvillimin sa më të plotë
të personalitetit të nxënësve për t’u inkuadruar në një shoqëri demokratike si qytetarë aktivë, të
kulturuar e të arsimuar nga aspekti muzikor.
Sfida të rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi, që nxënësit të përcaktohen në drejtimet të cilët
ata kanë prirje, kërkon një ambient që i plotëson të gjitha kushtet, sepse mënyra se si rrjedh
procesi i të mësuarit në muzikë, është shumë e rëndësishme se në qfarë ambienti po punojnë, që
tek ata krijojnë: ndjenjë për vetëbesim, forcimin e vullnetit për t’i bërë në mënyrën më të mirë të
mundshme, dëshirën për të ushtruar, dhe energjinë pozitive për të vazhduar më tutje.

2.1.

Drejtimet e muzikës

Arsimimi në profilet e shkollës muzikore profesionale trajtohet në kuadrin e shkollimit të mesëm
të lartë dhe ofrohet në shkollat profesionale duke i përgatitur nxënësit për të fituar njohuri
profesionale nga lëmitë e muzikës si në aspektin teorik ashtu edhe atë praktik, të interpretimit
individual dhe atij kolektiv e grupor.
Struktura e programit profesional muzikor:
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LËMI:

PROFILI:

-Muzikë - Drejtimi i përgjithshëm

- Bashkëpunëtor i përgjithshëm muzikor

-Muzikë - Drejtimi artistik (instrumental)

-Interpretues Piano
- Interpretues Violinë
- Interpretues Flaut
-Interpretues Kitarë
- Interpretues Klarinetë
- Interpretues Trombon.
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3.KONCEPTI
Koncepti te cilin e kam përdorur në këtë objekt është mjaft i veqantë, në të cilën jam munduar që
brenda këtij objekti të përmbushen të gjitha nevojat sa i përket një talenti artistik, me llojet e
ndryshme të prirjeve që ata mund të kenë, e natyrisht të gjitha këto mund të realizohen nëse janë
ambiente të përshtatshme, ku mund të ushtrohen si dhe hapësirat ku të gjitha këto të
promovohen.

Koncepti në kete projekt ka të bëjë me ritmin në muzikë i cili është përdorur pothuajse në qdo
vendim rreth formave, planimetris etj, të cilin mund t’a shohim tek hyrja e objektit, dritaret të
cilat kanë një reflektim të ritmit të muzikës, siluhetes së notave të muzikës të vendusura në
dritare te cilat gjate rrezatimit të diellit pasqyrohen në dysheme, pjesa e niveleve të kateve , sallës
koncertale te cilat se bashku manifestojnë një ritëm.

4.Rëndësia e kësaj shkolle?
Muzika është pjesë e formimit kulturor dhe nevojë e përhershme e njeriut. Ajo komunikon në
mënyrë të drejtpërdrejt dhe kreative me tërë qenien tonë.
Nisur nga roli i muzikës në jetën e njeriut dhe ndikimit që ka në të, del edhe rëndësia e formimit
të kësaj shkolle.
Shkolla e mesme profesionale – artistike e muzikës u krijon mundësi të barabarta përkrahëse të
gjithë nxënësve, pavarësisht nga mosha, gjinia, raca, etniteti, dhe aftësitë fizike.
Ndjekja e shkollimit në këtë shkollë, do të zhvilloj te nxënësit një tërësi kompetencash të
përgjithshme të cilat do t’i shërbejnë atij në përvetësimin dhe efektivitetin e programit mësimor,
zhvillimin në nivelin e kërkuar të kompetencave profesionale dhe integrimin e mëtejshëm në
shoqëri dhe gjithnjë të avancuar.
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5.LOKACIONI

Lokacioni i paraparë për shkollë muzike profesionale është në qytetin e Prizrenit i cili përshtatet
me shkollat tjera në këtë pozicion si dhe ka qasje të favorshme në zonën urbanistike.
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5.2 Analiza e lokacionit
Parcela e përzgjedhur për “Shkollë muzike profesionale” përfshin një sipërfaqe toatale prej
8,688.962 m².
Si hapësirë gjeografike karakterizohet si zonë e rrafshët. Lokacioni ka pozitë mjaft të
përshtatshme në zonën urbane si dhe në afërsi të parcellës karakterizohet me shtëpi banimi.
Konteksti i këtij lokacioni shfaqet mjaft interesant, si ndërthurje dhe gravitim i
zonës se kompleksit të Shkollë e Mesme e Lartë - Ekonomia "Ymer Prizreni", Qendrës së
Studentëve, një mori funksionesh tjera dhe një zonë të ngërthimit të pothuajse tre shkollave.
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6.FUNKSIONI

Funksioni ka rëndësi të veqantë në projektimin e hapësirave të shkollave të cilat ofrojnë një
qasje të lehtë në qarkullimin horizontal dhe vertikal të objektit. Klasat dhe studiot muzikore janë
të pozicionuara në pjesën jugore të objektit, kurse, biblotek, bufe dhe nyjet sanitare gjenden në
pjesën veriore. Gjatë lëvizjes në hapësirën e koridorit në dritare janë të vendosura notat muzikore
të cilat pasqyrohen në koridor dhe japin nje ndjesi të ritmit dhe muzikës.
Zyrat e administratës janë të grupuara në mënyrë të tillë që të kenë qasje nga ana e hyrjes së
artistëve dhe personelit.

E gjithë kjo shkollë është pjesë e qdo artisti, ku qdo gjë është bërë me përpikmëri, që qdo cep i
kësaj shkolle të jetë funksional dhe në ndihmë për të bërë procesin e nxënies më të lehtë, si dhe
pamja e kësaj shkolle është e ndërlidhur aq shumë me funksionet që ka, saqë të dyja bashkë
bëjnë harmonizimin e të mësuarit.

Idetë nga të cilat morra frymëzim, për qdo pjesë që jam munduar të paraqes, ishte që të bëj
ndërlidhjen e qdo drejtimi, qoftë edhe instrumenteve ose notave muzikore, me anë të tyre kam
dashur që qdo gjë, që nxënësit shohin, të depërtoj thellë në brendësinë e tyre, dhe pastaj kjo gjë
të reflektoj në arritjet e tyre mësimore.
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Fig.3.0Funksioni

6.1 Pjesa e parterit

Ambientet e brendshme janë hapësira që do të perdorën për aktivitete të ndryshme, hapësirat do
jenë të shfrytëzueshme dhe të qasshme edhe për organizime , shfaqje. Përdhesa përfshin hyrjen
kryesore në ndertesë , si dhe pjesën e erëmbrojtësit. Përdhesa e gjitha si tërësi përmban pjesën
kryesore të shkollës si hapësirën, lobin për aktivitete, vendosja e bërthamës për qarkullim
vertikal, nyjet sanitare, recepsionin , administratën, bufen, biblotekën, klasat dhe studiot.
Kati 1 është një nivel me karakter reprezentativ me galerinë që mundëson qajsen vizuale me
përdhesën si dhe perfshinë shkallët të cilat përdoren për aktivitete të leximit dhe shoqërimit,
sallën koncertale, klasat klasike dhe nyjet sanitare
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6.KONSTRUKSIONI
Sistemi i konstruksionit është sistem konstruktiv skeletor. Themeli është sistem pllakë masive e
ndërtuar me betonarme më trashësi 50cm, poashtu edhe shtyllat e ndërtesës janë nga betonarme
me dimensione 30x30. Trarët e sallës koncertale jane prej drurit te lameluar të cilat mundesojnë
mbajtjen e qatisë.

Fig 4.0 Konstruksioni

Fig 5.0 Konstruksioni
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7.MATERIALET
Materialet e perzgjedhura janë bërë në atë mënyrë që përshtaten me ndërtesat përreth, kanë
shumë karakteristika pozitive në aspektin e izolimeve dhe janë material që krijojnë një estetikë
në fasadë. Materiali I fasadës është zgjedhur të jetë me pllaka të stanguara të cilat përshtaten me
natyrën dhe shkollat përreth. Te pjesa e sallës koncertale (opera) bëhet ndryshimi i teksturës
duke vendosur pllaka betony që të definohet volumi dhe funksioni që realisht ka si hapësirë kjo
sallë.
Brenda shkollës materiali i dyshemesë dhe tavanit është linoleum me 3 ngjyra të ndryshme ne
koridore dhe hollin kryesor, duke i bërë hapësirat më tërheqëse dhe duke ju dhënë më shumë
jetë.
Shkallët dhe tavani te kati 1, janë me dru të mveshur, material i cili na mundëson një përjetim
ndryshe të hapësirës, duke krijuar komoditet dhe estetikë në këto hapësira.
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